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Duchowoæ komunii cz³owieka z Bogiem
The Spirituality of Mans Communion with God
Ksi¹dz kard. Stefan Wyszyñski w historii naszego narodu i historii Kocio³a
powszechnego zapisa³ siê nie tylko jako szlachetny cz³owiek, wybitny m¹¿ sta-
nu, doskona³y rz¹dca i gorliwy pasterz, ale równie¿ jako wytrawny znawca chrze-
cijañskiej duchowoci. W swoim nauczaniu, które stanowi bazê ród³ow¹ dla
niniejszego artyku³u, ods³oni³ ca³¹ przestrzeñ i g³êbiê duchowego rozwoju cz³o-
wieka. Mówi¹c wspó³czesnym jêzykiem teologicznym, ukaza³ naturê duchowo-
ci komunii cz³owieka z Bogiem. Choæ nie uj¹³ jej w traktatach, to jednak w prze-
mówieniach zawar³ jej sk³adowe elementy.
Przede wszystkim ods³oni³ jej podstawê. Na bazie osobistego prze¿ycia du-
chowego stwierdzi³, ¿e stanowi j¹ Bo¿a ³aska. Tym samym uzna³, ¿e w³anie ona
tkwi u podstaw duchowoci cz³owieka. Cz³owiek mo¿e duchowo wzrastaæ –
uwa¿a³  tylko dlatego, ¿e Bóg udziela mu swojej ³aski. Choæ jego ujêcie odbie-
ga od wspó³czesnego, które najczêciej u¿ywa formu³y Bo¿ego udzielania siê, to
jednak w tym stwierdzeniu wyrazi³ jego istotê – Bo¿¹ inicjatywê (treæ pierwszej
czêci artyku³u).
Nastêpnie ukaza³ odpowied cz³owieka na Bo¿¹ inicjatywê. Pokaza³, ¿e cz³o-
wiek jako istota rozumna i wolna nie mo¿e pozostaæ obojêtny na Bo¿e sygna³y,
lecz winien w podobnym stylu, tj. wiadomie i dobrowolnie, podj¹æ Jego udzie-
lanie siê (treæ drugiej czêci niniejszego opracowania).
Z kolei skupi³ siê na roli rodków w pog³êbianiu przez cz³owieka wiêzi
z Bogiem. Ods³oni³ wartoæ trzech fundamentalnych: ascezy, medytacji s³owa
Bo¿ego po³¹czonego z modlitw¹ i ¿ycia sakramentalnego. W tym wzglêdzie po-




wymienionych, akcentowa³a jeszcze ówczenie kierownictwo duchowe, choæ nie
by³o ono w tamtych czasach zalecane (treæ trzeciej czêci artyku³u).
I w koñcu ukaza³ oddzia³ywanie cz³owieka, przepe³nionego duchowoci¹
Chrystusa, na rodowisko w³asnej egzystencji. Jest ono naturaln¹ konsekwencj¹
jego relacji z Bogiem. Pozostaj¹c w wiêzi z Nim, nie mo¿e on, zgodnie z natur¹
duchowoci jako ludzkiego stylu bycia, nie byæ otwarty na drugiego cz³owieka.
Zawsze winien byæ wra¿liwy na jego braki materialne i socjalne, ale tak¿e sza-
nowaæ jego osi¹gniêcia intelektualno-wolitywne, czyli kulturê, która stanowi
o jego to¿samoci narodowej (treæ czwartej czêci przed³o¿enia).
1. BO¯E UDZIELANIE SIÊ PODSTAW¥ KOMUNIJNEJ DUCHOWOCI CZ£OWIEKA
Duchowoæ jako styl bycia cz³owieka ma zawsze swoj¹ podstawê. Wed³ug ks.
kard. Stefana Wyszyñskiego jest ni¹ Bo¿e obdarowanie. Da³ temu wyraz w stwier-
dzeniu: przez dar £aski rozpoczê³o siê w nas ¿ycie Bo¿e1. W s³owach tych wska-
za³ na dwie sprawy: ród³o duchowego ¿ycia cz³owieka i sposób jego w nim zaist-
nienia. ród³em tym jest Bóg, tzn., ¿e On je w nim zainicjowa³, a sposobem jest Jego
danie siê jemu, co uwydatnia sformu³owanie: przez dar £aski. Z tego wynika, ¿e
cz³owiek ¿yje, dlatego, i¿ Bóg, który istnieje, udzieli³ mu swojej ³aski. Aby uchwy-
ciæ istotê tej kwestii, nie sposób nie skupiæ uwagi na rozumieniu ³aski Bo¿ej.
W pierwszym odczuciu ³askê Boga postrzega siê jako Jego dar. St¹d te¿ doæ
czêsto bywa ona urzeczowiana. Potwierdzeniem tego s¹ stosowane przez cz³o-
wieka w jêzyku potocznym stwierdzenia: „ten utraci³ ³askê uwiêcaj¹c¹”, tak jak-
by straci³ pieni¹dze lub maj¹tek, albo „tamten odzyska³ ³askê”, jakby odzyska³
s³awê. W tym kontekcie nie sposób nie przywo³aæ s³ów ksiêdza prymasa, który
napisa³: „Ochrzczeni w Imiê Ojca i Syna, i Ducha wiêtego – nosimy w sobie
Trójcê wiêt¹. Ju¿ nie jestemy samotni, ¿yjemy w najlepszym towarzystwie
Boga ¿ywego. Jest w nas Bóg”2. Z jego s³ów wyranie przebija osobowy charak-
ter ³aski. Ona jest nie tyle czym, ile Kim. Jest – mo¿na powiedzieæ – wszech-
ogarniaj¹c¹ obecnoci¹ Boga ¿ywego. W tym wietle trwanie cz³owieka w ³asce
uwiêcaj¹cej nie mo¿e oznaczaæ nic innego, jak jego przebywanie w krêgu tej
Bo¿ej obecnoci, za jej utrata to zamkniêcie siê na Jego oddzia³ywanie. Myl tê
dobrze oddaje metafora powietrza. Jak powietrze otacza zewsz¹d cz³owieka, choæ
mo¿e on sobie tego nie uwiadamiaæ, ale to od niego zale¿y, czy bêdzie nim
chcia³ oddychaæ, czy te¿ nie – czego konsekwencj¹ bêdzie mieræ – tak ³aska
uwiêcaj¹ca jest udzielaj¹cym siê Bogiem, co cz³owiek mo¿e podj¹æ i tym sa-
mym ¿yæ albo na co mo¿na siê zamkn¹æ i przez to duchowo umieraæ3.
1 S. Wyszyñski, W wiat³ach tysi¹clecia, Kraków 1981, s. 41.
2 Tam¿e.
3 Por. M. Chmielewski, Sto jeden pytañ o ¿ycie duchowe, Lublin 1999, s. 18.
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Ods³aniaj¹c ród³o ¿ycia duchowego cz³owieka, ksi¹dz prymas ukaza³ zara-
zem sposób jego zaistnienia w nim i trwania. Jest nim Bo¿e udzielanie siê. Jego
g³êbiê i pe³niê ods³oni³ – wed³ug Niego – Jezus Chrystus. To On objawi³ Boga,
który jest w swej istocie Wspólnot¹ Osób: Ojca, Syna i Ducha wiêtego. W tej
wspólnocie tkwi ¿ycie, które polega na wzajemnym udzielaniu siê tych¿e Osób.
„Ojciec udziela siê Synowi – napisa³ ksi¹dz prymas – i ca³y Syn jest skierowany
ku Ojcu. Zwi¹zani s¹ Duchem, który jest Ich Mi³oci¹, wiêtym Tchnieniem,
pochodz¹cym od Ojca i Syna”4. To Ich udzielanie siê sobie jest tak doskona³e, ¿e
udzielona mi³oæ staje siê jedn¹ natur¹ wszystkich trzech Osób Boskich. Mi³oæ,
jak¹ ma Ojciec, daje Synowi – poucza ksi¹dz prymas – a Syna zwraca siê ku
Niemu z tak¹ mi³oci¹, ¿e istotowo w niczym nie jest ona mniejsza od Jego5.
W tym wzglêdzie ksi¹dz prymas pozostaje w nurcie Bo¿ego objawienia, którego
istotê wyrazi³ Chrystus w s³owach: „Ja i Ojciec jedno jestemy” (J 10,30).
Ten Bóg, którego natur¹ jest wzajemne udzielanie siê Osób Boskich, wycho-
dzi, w myl ³aciñskiej maksymy – bonum est diffusivum sui (niejako poza sie-
bie). Stan ten dobrze oddaje metafora s³oñca. Jak s³oñce swoim wiat³em i cie-
p³em opromienia inne planety, tak Bóg jako Dobro udziela innym swojej mi³oci.
W ten sposób zostaje zainicjowany – uwa¿a ksi¹dz prymas – „³añcuch mi³oci”.
Ma on swój pocz¹tek w g³êbiach Trójcy wiêtej i przelewa siê na zewn¹trz6. Na
tym w³anie polega stworzenie. Nie jest ono niczym innym, jak przekazaniem
Bo¿ej Mi³oci stworzeniu, sporód których najdoskonalsz¹ istot¹ jest cz³owiek.
Prawdê tê ksi¹dz prymas uwydatni³ w s³owach: „Ka¿dy cz³owiek jest owocem
wielkiej mi³oci Boga, który postanowi³ go powo³aæ z niebytu do ¿ycia w okre-
lonym czasie”7. Z jego s³ów wyranie wynika, ¿e cz³owiek istnieje dziêki mi³o-
ci Boga. To On go powo³a³ do istnienia i tym samym stanowi cel jego ¿ycia.
Bêd¹c za ród³em i celem, sta³ siê zarazem dla niego gwarancj¹ jego spe³nienia
siê w cz³owieczeñstwie. Cz³owiek jest zatem jako stworzenie z natury swej zo-
rientowany ku Bogu i tylko w relacji z Nim jest w stanie ukszta³towaæ siebie
w cz³owieczeñstwie i dowiadczyæ szczêcia. Prawid³owoæ doskonalenia siê
cz³owieka dziêki uznaniu swojej relacyjnoci wzglêdem Stwórcy ks. kard. S. Wy-
szyñski wyrazi³ w s³owach: „Absolutna Mi³oæ udziela siê mi³oci cz¹stkowej
i nieustannie j¹ ku Sobie poci¹ga. Bo w tej ma³ej cz¹stkowej mi³oci istnieje
upodobanie i skierowanie siê ku wielkiej, potê¿nej Mi³oci, wyczucie w³asnej
genezy, têsknota za ród³em pochodzenia, jakby pragnienie powrotu do domu
Ojca”8. Nie sposób nie zatrzymaæ siê nad tymi s³owami i poczyniæ g³êbsz¹ re-
4 S. Wyszyñski, Mi³oæ na co dzieñ, cz. 1, Poznañ 19802, s. 10.
5 Tam¿e.
6 Tam¿e.
7 Por. S. Wyszyñski, Bochen chleba, Rzym b.r., s. 179.
8 S. Wyszyñski, Mi³oæ na co dzieñ, cz. 1, s. 9.
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fleksjê, albowiem one wyra¿aj¹ dynamizm owej prawid³owoci doskonalenia siê
cz³owieka.
Ów dynamizm – w myl prymasowskich s³ów – jest efektem dzia³ania dwóch
podmiotów: Boga i cz³owieka. Bóg dzia³a na mocy udzielania cz³owiekowi swo-
jej mi³oci i tym samym zaprasza go ku Sobie, za cz³owiek dzia³a poprzez pod-
jêcie Jego zaproszenia i przez to wchodzi w osobow¹ z Nim relacjê. Dzia³anie
obydwu podmiotów wskazuje na rzeczywistoæ powo³ania. Ono bowiem jest in-
terpersonaln¹ relacj¹, w której Bóg jest inicjatorem, a cz³owiek odpowiadaj¹cym.
W nim rola pierwszego sprowadza siê do wyjcia z darem mi³oci, natomiast
drugiego przejawia siê w formie zaufania Mu i podjêcia w tym duchu zadañ. I w tym
kontekcie uwypuklone przez ksiêdza prymasa w powy¿szej wypowiedzi wyczu-
cie przez cz³owieka ród³a w³asnego pochodzenia, jego upodobanie w tym ró-
dle i pragnienie powrotu do Niego, bêd¹ce odpowiedzi¹ na mi³osn¹ inicjatywê
Boga, nie mog¹ byæ odbierane inaczej ni¿ jako elementy powo³ania. Tym samym
ks. kard. S. Wyszyñski stworzenie cz³owieka uj¹³ w wymiarze powo³ania. We-
d³ug niego cz³owiek ju¿ z racji stworzenia, czyli obdarowania go przez Boga
rozumem i wolnoci¹ (sk³adowymi elementami natury ludzkiej), bêd¹cymi wy-
razem Jego mi³oci, przewy¿szaj¹cej tê rodzicielsk¹9, jest wezwany, czyli powo-
³any do dzia³ania w sposób rozumny i wolny.
I tu ujawnia siê – w prymasowskim przekazie – naturalny wymiar podstawy
duchowoci komunijnej cz³owieka z Bogiem. P³ynie on z aktu stworzenia. Cz³o-
wiek ju¿ z samego faktu powo³ania go przez Stwórcê do istnienia jest zoriento-
wany ku Niemu i dlatego tylko w relacji z Nim mo¿e wzrastaæ w cz³owieczeñ-
stwie i osi¹gn¹æ jego pe³niê.
Jednak wed³ug ksiêdza prymasa Bóg nie tylko powo³a³ cz³owieka do istnie-
nia, lecz tak¿e go usynowi³. To usynowienie z Jego strony polega³o – jego zda-
niem – na dopuszczeniu go do udzia³u w swoim ¿yciu wewn¹trztrynitarnym.
Owo dopuszczenie, przekraczaj¹ce wymogi jego natury, nie jest niczym innym,
jak Bo¿ym darem. Dar ten oczywicie nie narusza jego natury, wrêcz przeciw-
nie, uwzglêdnia jej mo¿liwoci.
Daru tego ¿ycia nadprzyrodzonego, czyli dziêciêctwa Bo¿ego, cz³owiek do-
stêpuje w Chrystusie. On rozpoczyna w nim w imiê Trójcy wiêtej – jak uczy³
ksi¹dz kardyna³ – ¿ycie z Boga. Dokonuje tego w sakramencie chrztu.
„Ochrzczeni w Imiê Ojca i Syna, i Ducha wiêtego  nosimy w sobie Trójcê
wiêt¹. Ju¿ nie jestemy – pisa³ ksi¹dz prymas – samotni, ¿yjemy w najlepszym
towarzystwie Boga ¿ywego. Jest w nas Bóg”10. W tych s³owach ksi¹dz prymas
9 Prawdê tê ks. kard. S. Wyszyñski wyrazi³ w s³owach: Istnienie cz³owieka, pierwej ani¿eli
z rodzicami by³o zwi¹zane z mi³uj¹c¹ wol¹ Stwórcy, w: S. Wyszyñski, W wiat³ach tysi¹clecia,
s. 41.
10 Por. tam¿e.
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uzna³ chrystocentryczny wymiar ¿ycia duchowego cz³owieka, tzn. potwierdzi³,
¿e tylko w Chrystusie i z Nim mo¿e siê on duchowo rozwijaæ.
Miejscem za urzeczywistniania tego ¿ycia przez cz³owieka jest – wed³ug
ksiêdza prymasa – Koció³. To On rozdaje ³askê Boga ¿ywego w sakramentach
wiêtych i dlatego jedynie w Nim ma on mo¿liwoæ dost¹pienia udzia³u w Jego
¿yciu. Tym samym ksi¹dz kardyna³ zwróci³ uwagê na, obok chrystocentryczne-
go, tak¿e eklezjalny wymiar ¿ycia duchowego cz³owieka. Dar ¿ycia nadprzyro-
dzonego, czyli dzieciêctwa Bo¿ego cz³owiek otrzymuje od Chrystusa w Kocie-
le. Akcentuj¹c eklezjalny wymiar ¿ycia duchowego, ksi¹dz kardyna³ wyranie
wskaza³, ¿e cz³owiek nie mo¿e ¿yæ Chrystusowym ¿yciem, nie uznaj¹c Kocio³a
i Jego zbawczego pos³ugiwania. Chrystus i Koció³ stanowi¹ jedno i dlatego cz³o-
wiek, jeli chce ¿yæ Bogiem, nie mo¿e nie przyj¹æ pos³ugi Kocio³a.
W ten sposób ksi¹dz prymas ods³oni³ nadprzyrodzony wymiar podstawy
duchowoci komunijnej cz³owieka z Bogiem. Wyra¿a siê on w tym, ¿e Bóg
w Chrystusie poprzez pos³ugê Kocio³a obdarowa³ go dzieciêctwem Bo¿ym, i to
stanowi dla niego wezwanie do dzia³ania na miarê obdarowania, czyli bycia wier-
nym otrzymanej godnoci.
2. ODPOWIED CZ£OWIEKA NA SAMOUDZIELANIE SIÊ BOGA
Skoro cz³owiek powsta³ z mi³oci Boga i dziêki niej zosta³ w Chrystusie
odkupiony, to na ten Jego dar nie mo¿e on inaczej odpowiedzieæ jak mi³oci¹.
Na mi³oæ mo¿na odpowiedzieæ tylko mi³oci¹, i to mi³oci¹ w podobnym stylu,
czyli darowania siê, jak Bóg darowa³ siê cz³owiekowi w Chrystusie. Istotê tej
prawid³owoci bycia cz³owieka wzglêdem Boga, sprowadzaj¹cej siê do mi³oci
ofiarowania siê Jemu, jak On mu siê ofiarowa³ w Chrystusie, kard. S. Wyszyñski
zawar³ w krótkim zdaniu: „Bóg pragnie, abymy przez woln¹ wolê nie przez
przymus, d¹¿yli do Niego. Pragnie, abymy Go woln¹ wol¹ poznawali i mi³owa-
li”11. Z jego s³ów jednoznacznie przebija przewiadczenie, ¿e tylko w umi³owa-
niu Boga tkwi twórcza moc duchowego rozwoju cz³owieka. Jeli on podda siê
Jego bezgranicznej mi³oci, to nie tylko nie dozna ograniczenia w swej podmioto-
woci, lecz – wrêcz przeciwnie – dowiadczy pe³ni wolnoci i zazna pokoju du-
cha, który wyrazi siê w wewnêtrznym zintegrowaniu w³adz i w zewnêtrznej gor-
liwoci apostolskiej. Donios³oæ tej prawdy ludzkiego bycia wzglêdem Boga
ksi¹dz prymas wyrazi³ w s³owach:
Bóg bardzo szanuje indywidualnoæ i osobowoæ cz³owieka i nigdy jej nie gwa³ci.
Najwiêcej wolnoci mamy w kontakcie z Bogiem, i to takiej, ¿e nawet jestemy
11 S. Wyszyñski, Druga kromka chleba. Wybór myli i aforyzmów z kazañ, przemówieñ i roz-
wa¿añ, Poznañ  Warszawa 1976, s. 57.
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w stanie oprzeæ siê ca³ej mi³oci Boga. Nie mo¿emy siê oprzeæ policji, wywiadow-
com, prawom stanowionym przez ludzi, ustrojom przez nich zaprowadzonym i nie-
kiedy musimy im ulec, ale Bogu i Jego wielkiej mi³oci mo¿emy siê oprzeæ. Na tym
polega wielka wartoæ i donios³oæ cz³owieka, bo kto mo¿e siê oprzeæ, mo¿e siê te¿
i poddaæ wielkiej mi³oci, a Bóg czeka na tak¹ dobrowoln¹, przez nas wybran¹ mi-
³oæ12.
Dla wyra¿enia tego stanu ludzkiego ¿ycia ksi¹dz prymas u¿y³ pojêcia „nie-
wolnictwo mi³oci”. Wielu ludzi niejednokrotnie przyjmowa³o je z niechêci¹. Ich
postawa wynika³a jednak z niezrozumienia treci tego pojêcia. Niewolnictwo
w ustach ksiêdza prymasa nie oznacza³o ubezw³asnowolnienia cz³owieka, lecz
wyra¿a³o jego synowskie poddanie siê Bogu Ojcu13.
Chc¹c wzrastaæ w postawie „niewolnictwa mi³oci”, cz³owiek musi byæ czu-
³y – zdaniem ksiêdza prymasa – na zagro¿enie, jakie stwarza grzech. Ksi¹dz pry-
mas dobrze sobie zdawa³ sprawê z niebezpieczeñstwa, jakie on niesie dla ¿ycia
duchowego cz³owieka. wiadczy o tym chocia¿by jego okrelenie przez niego.
Dla niego grzech by³ nie tyle wiadomym i dobrowolnym przekroczeniem przez
cz³owieka prawa Boga, ile sprzeniewierzeniem siê Jemu i Jego mi³oci. Wprost
definiowa³ grzech jako wroga Boga. W istocie ma on korzenie w ludzkiej wol-
noci i polega – uwa¿a³ – na odrzuceniu zaproszenia Boga do bycia z Nim14.
Efektem tego jest to, ¿e cz³owiek czyni siebie samego centrum w³asnego ¿ycia
i osobistej dzia³alnoci.
W praktyce grzech przyjmuje – wed³ug ksiêdza prymasa – ró¿ne formy.
Wobec Boga mo¿e przejawiaæ siê w obojêtnoci religijnej i niewiernoci w s³u¿-
bie Bo¿ej, w zaniku ¿ycia sakramentalnego i os³abieniu ducha modlitwy, nato-
miast wobec blinich przyjmuje formê: zuchwa³ej zarozumia³oci i ignorowania
wartoci drugiej osoby, rozwi¹z³oci moralnej i nietrzewoci, utylitarnego
podchodzenia do ¿ycia, braku zgodnoci wypowiedzi z rzeczywistym stanem
i odczuciem serca, obmowy, namowy do z³ego, grzesznych rad, ochraniania i po-
chwa³y grzesznika, przemilczania prawdy, za wobec samego siebie mo¿e przy-
braæ postaæ zaniechania troski o rozwój duchowy, lekcewa¿enia osobistej godno-
ci i w ogóle buntu przeciw w³asnej egzystencji15.
Jednak ksi¹dz prymas w swoich wyst¹pieniach koncentrowa³ siê nie tyle na
katalogu grzechów, choæ nie by³ on mu obcy, o czym wiadczy u¿ywanie pojêcia
grzechu powszedniego i miertelnego16, ile na ich niszcz¹cej mocy, chc¹c w ten
sposób ustrzec ludzi przed ich zgubnym dzia³aniem.
12 Ten¿e, Mi³oæ na co dzieñ, cz. 1, s. 32.
13 Por. R. S³awieñski, Rekolekcje z Kardyna³ Stefan Wyszyñski, Kraków 2001, s. 60.
14 Por. S. Wyszyñski, W wiat³ach tysi¹clecia, s. 42.
15 Tam¿e.
16 Por. S. Wyszyñski, Mi³oæ na co dzieñ, cz. 1, s. 86.
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Grzech wywo³uje negatywne skutki. Ujawnia swoj¹ z³oæ przede wszystkim
w odniesieniu cz³owieka do Boga. Skoro cz³owiek zaistnia³ z mi³oci Boga, to
mo¿e siê spe³niæ jedynie w klimacie tej mi³oci. W tym kontekcie grzech jako
niewiernoæ cz³owieka wzglêdem Boga os³abia jego wiê z Nim i utrudnia jego
wzrost duchowy, w przypadku grzechu powszedniego, lub wrêcz go uniemo¿li-
wia, w przypadku grzechu miertelnego17.
Z³oæ grzechu w nastêpnej kolejnoci ujawnia siê w wymiarze wspólnoto-
wego ¿ycia cz³owieka. Na mocy stwórczego aktu Boga wszyscy ludzie tworz¹
jedn¹ rodzinê. Wiê miêdzy nimi zosta³a jeszcze pog³êbiona moc¹ zbawczego
aktu Chrystusa, który podniós³ j¹ na p³aszczyznê nadprzyrodzon¹, ustanawiaj¹c
Koció³ – Swoje Mistyczne Cia³o. Gdy cz³owiek w swoich relacjach zaczyna
kierowaæ siê nie mi³oci¹ bliniego, lecz egoizmem i utylitaryzmem, wówczas
uderza w tê wiê ludu. Zamiast tworzyæ wspólnotê w duchu mi³oci i pokoju,
zaczyna j¹ rozbijaæ. Ka¿dy nastêpny grzech z jego strony staje siê jakby „bakcy-
lem” z³a, poszerza bowiem kr¹g jego oddzia³ywania18. Cz³owiek nadu¿ywaj¹cy
np. alkoholu albo prowadz¹cy rozpustny tryb ¿ycia czy te¿ zion¹cy nienawici¹
do innych lub stosuj¹cy wobec nich przemoc, zasiewa w swoim rodowisku prze-
bywania i pracy z³o, które trafiaj¹c na podatny grunt, rozprzestrzenia siê czasami
a¿ do powstania – jak nazwa³ to Jan Pawe³ II – „spo³ecznych struktur grzechu”
(por. RP 16).
Podsumowuj¹c tê czêæ analiz, nale¿y stwierdziæ, ¿e najw³aciwsz¹ form¹
odpowiedzi cz³owieka na Bo¿e udzielanie jest – wed³ug ksiêdza prymasa – mi-
³oæ. Jej g³êbiê ods³oni³ Chrystus w Duchu wiêtym. Zatem w im g³êbsz¹ cz³o-
wiek wejdzie z Nim relacjê, której szczytem bêdzie bezgraniczne oddanie, czyli
niewolnictwo, tym bardziej siê przemieni i przyniesie Mu wiêksz¹ chwa³ê. Jak¿e
w tym kontekcie zgubn¹ wartoæ dla rozwoju duchowego cz³owieka przedsta-
wia grzech, przed którym ksi¹dz prymas wielokrotnie przestrzega³ ludzi i zachê-
ca³ ich do wiernoci Bo¿ej mi³oci i jej ci¹g³ego pomna¿ania w ¿yciu.
3. RODKI WZROSTU W KOMUNIJNEJ DUCHOWOCI CZ£OWIEKA
Wzrost cz³owieka w duchowoci komunijnej wymaga stosowania odpowied-
nich rodków. Ksi¹dz prymas wskaza³ w swoim nauczaniu na dwa zasadnicze:
modlitwê i ¿ycie sakramentalne, akcentuj¹c w nim nade wszystko wartoæ Eu-
charystii i pokuty.
Pierwszym rodkiem wzmagaj¹cym duchowoæ komunijn¹ cz³owieka, czyli
jego wiê z Bogiem, jest modlitwa. Jej wartoæ w tym wzglêdzie p³ynie z jej
17 Por. tam¿e, s. 66.
18 Por. S. Wyszyñski, W wiat³ach tysi¹clecia, s. 44.
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natury. Bêd¹c dialogiem z Bogiem (tak j¹ postrzega³ ksi¹dz prymas – wprost
uwa¿aj¹c, ¿e jest ona nie tyle mówieniem do Boga, ile nas³uchiwaniem, co On
mówi do mnie, i moj¹ na to odpowiedzi¹)19, przyczynia siê do afirmacji cz³owie-
ka i w³¹czenia wszystkich jego spraw w kr¹g Jego oddzia³ywania. Ona pobudza
w nim uczucie czci dla Niego, a przez to powoduje wzrost jego wiêzi z Nim20.
Jak w relacjach miêdzy ludmi rozmowa umo¿liwia pog³êbienie miêdzy nimi
osobowych wiêzi, tak w odniesieniu cz³owieka do Boga dialog z Nim, tj. modli-
twa, sprawia, ¿e jego zwi¹zek z Nim staje siê coraz intensywniejszy i silniejszy.
Tego rodzaju wartoæ modlitwy warunkowana jest – wed³ug ksiêdza kardy-
na³a – nastawieniem modl¹cego siê. Im bardziej bêdzie ono duchowe, tym efek-
tywniejsze bêdzie jej oddzia³ywanie. Inaczej mówi¹c, jeli cz³owiek w dialogu
z Bogiem bardziej bêdzie kierowa³ siê pokor¹ i zaufaniem do Niego, tym wiêk-
szych dozna jej owoców. W rzeczywistoci pokora, czyli uznanie przez cz³owie-
ka swojej zale¿noci od Boga i zaufanie do Niego, stawiaj¹ go w pozycji zdania
siê na Niego, a On jako mi³osierny Ojciec nie pozostanie obojêtny na tak¹ posta-
wê. Potwierdzi³ tê tezê ksi¹dz prymas, kiedy napisa³ w komentarzu do modlitwy
Pañskiej: „Pochwa³a i uwielbienie to najbardziej szczytna modlitwa odpowiada-
j¹ca woli Boga. Jest to zarazem modlitwa najbardziej po¿ywna. Przez ¿adn¹ inn¹
modlitwê tak siê nie sycimy, jak przez modlitwê pochwaln¹”21. Nie oznacza to,
¿e pozosta³e formy modlitwy, tj. przeb³agalna i b³agalna, s¹ bezwartociowe. One
tak¿e przedstawiaj¹ wartoæ. Tkwi ona nade wszystko w nastawieniu modl¹cego
siê, czyli jego pokorze. Tê zasadê ksi¹dz prymas potwierdzi³ osobistym zacho-
waniem, gdy w okresie uwiêzienia uwielbia³ Boga, ale zarazem prosi³ Go, szcze-
gólnie w modlitwie ró¿añcowej, o pozostanie wiernym Mu w codziennoci ¿y-
cia22. Tak ukocha³ modlitwê, ¿e pozosta³ jej wierny w codziennoci ¿ycia, czyni¹c
j¹ modlitw¹ ¿ycia. Da³ temu wyraz w s³owach:
Modlitwa nie przestaje byæ nadal najwiêksz¹ potrzeb¹ naszej duszy, najwspanialszym
czynnikiem uwiêcenia, najlepsz¹ form¹ uwielbienia Boga. Musi wiêc nadal zajmo-
waæ swoje w³aciwe miejsce, nie mo¿na nic z niej utraciæ pomimo wzrastaj¹cego
nawa³u pracy. Trzeba wiêc j¹ przesun¹æ na odcinek naszej pracy, musi wyjæ z ka-
plicy i podejæ z nami do codziennych zajêæ23.
Drugim rodkiem, który powoduje wzrost mi³osnej relacji cz³owieka z Bo-
giem, czyli komunii z Nim, jest – wed³ug ksiêdza prymasa – ¿ycie sakramental-
19 Por. ten¿e, Druga kromka chleba, s. 115.
20 Por. ten¿e, Ojcze nasz. Rozwa¿ania, Poznañ 1978, s. 11-13.
21 Por. tam¿e, s. 33.
22 Por. S. Wyszyñski, Zapiski wiêzienne, Paris 1982, s. 183; por. M. Chmielewski, Relacja
cz³owieka do Boga na modlitwie wed³ug kard. Wyszyñskiego, w: Duchowoæ Prymasa Tysi¹clecia,
red. J. Machniak, J.W. Gogola, Kraków 2002, s. 73.
23 S. Wyszyñski, Duch pracy ludzkiej. Myli o wartoci pracy, Warszawa 2001, s. 69.
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ne. Szczególna wartoæ w tym wzglêdzie przypada – wed³ug niego – Eucharystii
i pokucie.
Eucharystia jednoczy cz³owieka z Bogiem. Uobecniaj¹c pod postaciami chle-
ba i wina mêkê, mieræ i zmartwychwstanie Chrystusa, stanowi dla cz³owieka ró-
d³o prawdziwej mi³oci. Nieustannie stawia mu pytanie o kszta³t jego mi³oci do
Boga i ludzi, przypominaj¹c zarazem, ¿e mi³oæ wyznacza siê miar¹ daru. Praw-
dziwej mi³oci nie mierzy siê uczuciem, lecz ofiar¹ sk³adan¹ na rzecz osoby ko-
chanej, tak jak Chrystus z³o¿y³ siebie samego w ofierze Bogu Ojcu za ludzi. „Naj-
wy¿szym znakiem mi³oci jest – uczy³ ksi¹dz kardyna³ – krzy¿ Chrystusa, na
którym objawi³a siê Mi³oæ Boga”24. Dlatego Eucharystia stanowi dla cz³owieka
ci¹g³e wezwanie do rezygnacji z siebie samego i ofiarnego powiêcenia siebie dru-
giemu. Ona nie tylko stawia mu wymagania, ale jednoczenie uzdalnia go do zwy-
ciêstwa nad mi³oci¹ w³asn¹, nad jego zmys³owoci¹, lêkiem, pych¹, chêci¹ odwe-
tu, aby móg³ on trwaæ w jednoci z Bogiem. Im czêciej cz³owiek bêdzie karmi³
siê Cia³em Chrystusa, czyli przyjmowa³ komuniê w., tym bardziej bêdzie siê upo-
dabnia³ do Niego25. „Chrystus uczy nas umiejêtnoci obcowania ze sob¹ i – jak
mówi³ ksi¹dz kardyna³ – przekraczania wszystkiego, co mog³oby dla nas byæ przy-
kre i bolesne. [] On pokaza³, jak trzeba odnosiæ siê do otoczenia, aby dobrze
wspó³¿yæ z braæmi”26. Kiedy cz³owiek podda siê wp³ywowi Eucharystii, przemieni
siê wewnêtrznie, wzrastaj¹c tym samym w komunii z Bogiem, a przez to bêdzie
¿ywi³ te same uczucia do innych, jakie o¿ywia³y Chrystusa (por. Rz 15,5).
Oprócz powy¿szej funkcji Eucharystia wzywa tak¿e cz³owieka – zdaniem
ksiêdza prymasa – do uszlachetniania jego ¿ycia doczesnego. Jako Chleb ¿ywo-
ta, który otwiera bramy niebios, zachêca Ona go do zachowania zdrowego dy-
stansu wobec spraw tego wiata i wznoszenia siê ponad jego troski. W ten spo-
sób czyni jego egzystencjê bardziej szlachetn¹27.
Kolejn¹ funkcj¹, jak¹ Eucharystia pe³ni w procesie budowania komunii cz³o-
wieka z Bogiem, jest – wed³ug kard. S. Wyszyñskiego – przypominanie o god-
noci ludzkiego cia³a. Zdaniem prymasa, Eucharystyczne Cia³o stanowi balsam,
którym Chrystus chroni ludzkie cia³o, zdobywaj¹c prawo do jego wskrzeszenia,
a zarazem wzywa cz³owieka, by siê z nim roztropnie obchodzi³28.
Drogê do wiêzi z Chrystusem eucharystycznym toruje cz³owiekowi –
w mniemaniu kard. S. Wyszyñskiego – sakrament pokuty. W nim mo¿e on, bez
24 Ten¿e, Mi³oæ na co dzieñ, cz. 1, s. 81.
25 Por. S. Wyszyñski, Mi³oæ na co dzieñ, cz. 2, Rzym 1971, s. 60-65; zob. tak¿e: ten¿e, Istot-
ny sens Komunii wiêtej, w: Oto wielka tajemnica wiary, Warszawa 1986, s. 12-14.
26 Ten¿e, Mi³oæ na co dzieñ, cz. 1, s. 94.
27 Por. S. Wyszyñski, Listy pasterskie Prymasa Polski 1946-1974, Paris 1975, s. 59-62.
28 Por. W. Zyzak, Eucharystia w nauczaniu kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, w: Duchowoæ
Prymasa Tysi¹clecia, s. 125-126.
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wzglêdu na stan swego ducha, dowiadczyæ Bo¿ego mi³osierdzia, które jest wiêk-
sze ni¿ grzech, i przyj¹æ je w pokorze serca. Dlatego sakrament ten przyczynia
siê nie tylko do odnowienia jego wiêzi z Bogiem, ale powoduje tak¿e jego wzrost
jednoci z Nim.
Przeprowadzone analizy pozwalaj¹ na wyra¿enie zasadnego wniosku, ¿e
komunia cz³owieka z Bogiem uwarunkowana jest stosowaniem odpowiednich
rodków. Ksi¹dz prymas wskaza³ na modlitwê i ¿ycie sakramentalne (Euchary-
stiê i pokutê). Im czêciej cz³owiek bêdzie je stosowa³, tym g³êbsza bêdzie jego
wiê z Bogiem i ofiarniejsza s³u¿ba blinim.
4. APOSTOLSKO-EWANGELIZACYJNY WYMIAR
KOMUNIJNEJ DUCHOWOCI CZ£OWIEKA
Zjednoczony z Bogiem cz³owiek nie mo¿e nie oddzia³ywaæ na otoczenie.
Jego wp³yw mo¿e mieæ ró¿ne formy.
Pierwszym jej przejawem bêdzie dawanie wiadectwa mi³oci Bo¿ej wobec
ludzi. Niew¹tpliwie, cz³owiek bêd¹cy w komunii z Bogiem staje siê dla innych
Jego znakiem. „Nie mogê zapomnieæ o tym – wyzna³ swego czasu wobec wier-
nych kard. S. Wyszyñski – ¿e dok¹dkolwiek wejdê, czy w progi domu rodzinne-
go, czy do miejsca pracy, wszêdzie wnoszê ze sob¹ swój charakter chrzecijani-
na, wszêdzie przez ³askê nadprzyrodzon¹ niosê Boga, ¿yj¹cego w duszy i w ciele
moim”29. Tym wyznaniem ksi¹dz prymas wyranie potwierdzi³ tezê o wp³ywie
uduchowionego cz³owieka na innych.
¯ycie cz³owieka w komunii z Bogiem ma tak¿e wp³yw na kszta³t jego relacji
z ludmi. Im g³êbsza bêdzie jego wiê z Bogiem, tym wiêksza jego otwartoæ na
blinich. Uduchowiony cz³owiek potrafi zauwa¿yæ problemy innych i w sposób
delikatny, tzn. z poszanowaniem ich godnoci i wolnoci, im zaradziæ.
Prawdziwa mi³oæ niewiele mówi. Spojrzy, umiechnie siê, co tam dyskretnie uczy-
ni, aby tego nikt nie dostrzeg³, nie zauwa¿y³ []. Ludzie prawdziwie mi³uj¹cy cho-
dz¹ ko³o innych niemal  wyznawa³ ksi¹dz prymas  na palcach, tak jak chodzi siê
przy ciê¿ko chorym lub pi¹cym cz³owieku, gdy chcemy, aby jak najd³u¿ej sobie
pospa³. Mi³oæ jest niezwyk³a w swej nieobecnoci. Jest to zwi¹zek miêdzy ludmi
bardziej duchowy i wewnêtrzny ni¿ zewnêtrzny30.
W wietle prymasowskich s³ów, cz³owiek ¿yj¹cy Bogiem nigdy nie pozosta-
nie obojêtny na potrzeby drugiego. Tak¹ postaw¹ cechowa³ siê ksi¹dz prymas,
co potwierdzi³ ks. Stefan Piotrowski – jego wspó³pracownik w s³owach: „Kardy-
29 S. Wyszyñski, W wiat³ach tysi¹clecia, s. 65.
30 Ten¿e, Mi³oæ na co dzieñ, cz. 1, s. 85.
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na³ wk³ada³ du¿o wysi³ku osobistego w to, aby ratowaæ cz³owieka, aby usun¹æ
z cz³owieka z³o. Pomog³y mu w tym cierpliwoæ i ojcowska dobroæ. Na pierw-
szym planie by³ ¿ywy cz³owiek, ksi¹dz albo wiecki. Troska o jego dobro za-
wsze kierowa³a postêpowaniem Ksiêdza Prymasa”31.
Komunia cz³owieka z Bogiem nie pozostaje równie¿ bez wp³ywu na jego
pracê. Kardyna³ S. Wyszyñski dostrzega³ zwi¹zek miêdzy duchowym ukszta³to-
waniem cz³owieka a wykonywan¹ przez niego prac¹. Sumiennoæ i rzetelnoæ
w pracy uwarunkowane s¹ – wed³ug niego – stopniem wiêzi cz³owieka z Bogiem.
Im jest ona g³êbsza, tym owocniejsza staje siê jego praca. Za im jest ona s³ab-
sza, tym mniej rzetelna jego praca, czego najg³êbszym wyrazem bêdzie chciwoæ
zarobku i samolubstwo32.
Cz³owiek zjednoczony z Bogiem oddzia³uje nie tylko na wiat osób, ale tak-
¿e na rzeczywistoæ ziemsk¹. „W miarê jak cz³owiek siê uszlachetnia – pisa³
ksi¹dz prymas – ca³y wiat siê odnawia. Oblicze ziemi staje siê coraz bardziej
ludzkie i coraz bardziej Bo¿e”33. Rzeczywicie, gdy cz³owiek zaczyna kierowaæ
siê wartociami ewangelicznymi, dokonuje siê w nim przewartociowanie my-
lenia i pragnienia i zaczyna panowaæ nad sob¹, wyrzucaj¹c z serca sk³onnoæ
do przemocy i dominacji. Staje siê jakociowo innym cz³owiekiem, bêd¹c goto-
wy do bronienia rodowiska naturalnego przed tymi, którzy nadu¿ywaj¹ jego
charakteru, i do korzystania z niego w taki sposób, aby nie gwa³ciæ jego praw
i mieæ zawsze na wzglêdzie pomylnoæ przysz³ych pokoleñ34.
Z wiêzi cz³owieka z Bogiem p³ynie tak¿e jego umi³owanie Ojczyzny. Kar-
dyna³ S. Wyszyñski by³ tego wzorem. Im bardziej wzrasta³ w jednoci z Bogiem,
tym ofiarniej s³u¿y³ Ojczynie, dla pomylnoci której nie waha³ siê nawet pójæ
do wiêzienia. Dla niego Ojczyzna, pod pojêciem której rozumia³ dobra odziedzi-
czone przez naród, a mianowicie ziemiê i szeroko rozumian¹ kulturê, tj. mowê,
literaturê, sztukê, obyczaje, religiê, znaczy³a wiêcej ni¿ jego w³asne serce35. „Dla
nas po Bogu – mówi³ – najwiêksza mi³oæ, to Polska! Musimy po Bogu docho-
waæ wiernoci przede wszystkim naszej Ojczynie i narodowej kulturze pol-
skiej”36. Bycie jej wiernym uwa¿a³ za jeden z najwa¿niejszych obowi¹zków cz³o-
wieka. „Wiê z Ojczyzn¹ jest tajemnic¹, któr¹ mo¿emy – przypomina³ rodakom
– okreliæ jako prawo natury, najbardziej podstawowe i najwiêtsze ze wszyst-
31 S. Piotrowski, Na pierwszym planie by³ zawsze cz³owiek, w: Czas nigdy go nie oddali, red.
A. Rastawicka, Kraków 2001, s. 184-185.
32 Por. J. Machniak, Duchowoæ pracy ludzkiej w myli teologicznej kard. Stefana Wyszyñskie-
go, w: Duchowoæ Prymasa Tysi¹clecia, s. 152.
33 S. Wyszyñski, Mi³oæ na co dzieñ, cz. 1, s. 159.
34 Por. tam¿e, s. 185-194.
35 Por. S. Wyszyñski, Kocham Ojczyznê wiêcej ni¿ w³asne serce, Czêstochowa 2001, s. 5.
36 Ten¿e, Jedna jest Polska, Warszawa 1989, s. 30.
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kich praw przyrodzonych. Prawo, które uszanowaæ maj¹ wszyscy! Ale i my
musimy je uszanowaæ, i to w duchu mi³oci, która nieustannie ³¹czy nas z Bo-
giem, a przez Boga z ludmi”37. Dlatego nie omieszka³ z gorliwoci¹ zachêcaæ
swoich rodaków do bycia jej wiernym w ka¿dych okolicznociach. Przypomina-
j¹c im to zadanie, wskazywa³ konkretne formy jego urzeczywistniania.
Pierwsz¹ z nich bêdzie – wed³ug niego – uczciwe wykonanie przez ka¿dego
rodaka powinnoci stanu ¿ycia.
W Ojczynie naszej najwa¿niejszym czynnikiem ³adu i spokoju, a nawet pomylno-
ci ekonomicznej i gospodarczej, jest  mówi³ w O¿arowie w dniu 2 padziernika
1980 roku  sumienie obywateli. Bo có¿ z tego, ¿e bêdziemy bez koñca wyliczali
najrozmaitszych winowajców, ¿e bêd¹ oni nawet ukarani zgodnie ze swoimi uczyn-
kami, je¿eli ¿ycie ca³ego Narodu, a wiêc ka¿dego obywatela  pozostanie bez
zmian?38
Nastêpna forma umi³owania Ojczyzny, to uszanowanie historii narodu.
Naród musi zachowaæ swoj¹ bogat¹ przesz³oæ. [] Polska ma wspania³¹ przesz³oæ,
ma swoje dzieje, kulturê, literaturê, sztukê, rzebê. Musimy wiêc nieustannie  mó-
wi³ w Warszawie w dniu 25 maja 1972 roku  nawi¹zywaæ do przesz³oci!. []
Naród, który odcina siê od historii, który jej siê wstydzi, który nie wychowuje m³o-
dego pokolenia bez powi¹zañ historycznych  to naród renegatów! Taki naród ska-
zuje siê dobrowolnie na mieræ39.
Kolejn¹ form¹ umi³owania Ojczyzny bêdzie pielêgnowanie rodzimych
zwyczajów i kultury.
Wielk¹ m¹droci¹ jest  mówi³ w Warszawie 4 padziernika 1970 roku  umiejêt-
noæ czerpania z dowiadczeñ przesz³oci. [] Mamy bogate dowiadczenie religij-
ne, moralne, spo³eczne, narodowe i polityczne. Dobrze wiemy, ¿e wielkie moce, któ-
re sprawi³y, i¿ naród trwa i rozwija siê, w du¿ym stopniu zawdziêczamy naszemu
natchnieniu i duchowoci religijnej, któr¹ w najtrudniejszych momentach od¿ywia³a
siê nasza duchowoæ ojczysta i kultura narodowa. Gdybymy chcieli z niej usun¹æ
wszystko, co jest z ducha chrzecijañskiego, jak¿e pozosta³aby uboga. [] Trzeba
umieæ wczytywaæ siê w g³osy, które brzmi¹ w przesz³oci Narodu40.
I w koñcu mi³oæ do Ojczyzny bêdzie wyra¿aæ siê w uszanowaniu ziemi oj-
czystej i pracy na roli.
Naród, jeli chce utrzymaæ swój byt narodowy i pañstwowy, sw¹ niezale¿noæ i wol-
noæ, musi byæ  mówi³ w £owiczu, 30 sierpnia 1972 roku  zwi¹zany z ziemi¹. Tak
37 Tam¿e, s. 34.
38 S. Wyszyñski, Kocham Ojczyznê wiêcej ni¿ w³asne serce, s. 49.
39 Tam¿e, s. 10.
40 Tam¿e, s. 14-15.
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jak trawy trzymaj¹ lotne piaski, aby ich burze nie przewia³y, tak Naród polski musi
siê trzymaæ ca³¹ dusz¹ i ca³ym sercem ziemi, aby wi¹zaæ siê z ziemi¹ i nie daj¹c siê
z niej wydziedziczyæ, zabezpieczaæ sw¹ wolnoæ i miejsce na karcie Europy41.
Jeszcze inn¹ form¹ umi³owania Ojczyzny jest poprawnoæ jêzykowa.
Poprawiajcie w³asny jêzyk  zachêca³ m³odzie¿ w Warszawie 28 stycznia 1957 roku,
a mówi³ to 54 lata temu i w ¿aden sposób s³owa te nie straci³y na aktualnoci.  Tak
siê on jako zabrudzi³. Dlaczego piêkny polski jêzyk sta³ siê tak dziwnie ordynar-
ny. Dlaczego stosunek cz³owieka do cz³owieka jest tak ordynarny. Czy nas, naród
o tak wspania³ej kulturze ducha, nie staæ na inny jêzyk? [] Postêp polega na tym,
by nasz jêzyk ludzki zosta³ uzdrowiony. Wówczas bêdzie wzrasta³ i szacunek dla
cz³owieka42.
Troska o jakoæ mowy uszlachetnia – w mniemaniu ksiêdza prymasa – mów-
cê, a przez to wp³ywa na poprawê ¿ycia narodu.
Podsumowuj¹c powy¿sze analizy, nale¿y stwierdziæ, ¿e komunia cz³owieka
z Bogiem nie mo¿e nie owocowaæ – wed³ug kard. S. Wyszyñskiego – jego wra¿-
liwoci¹ na otoczenie. Im jest ona intensywniejsza, tym efektywniejsze bêdzie
jego zaanga¿owanie w przemianê relacji miêdzy ludmi i rodowiska ich egzy-
stencji.
ZAKOÑCZENIE
Analiza nauczania kard. S. Wyszyñskiego w p³aszczynie duchowej pozwa-
la na wyra¿enie zasadniczych wniosków. Pierwszym z nich jest dynamizm du-
chowoci. Ona nie ma charakteru statycznego, lecz dynamiczny. W istocie spro-
wadza siê on do udzielania siê sobie dwóch podmiotów: Boga i cz³owieka. Bóg
przez Chrystusa w Duchu wiêtym udziela siê cz³owiekowi, a on odpowiada na
nie w tym¿e Duchu przez Chrystusa. W miarê otwierania siê cz³owieka na Boga
wzrasta jego wra¿liwoæ duchowa. Cz³owiek staje siê bardziej duchowy. G³êbia
zjednoczenia cz³owieka z Bogiem owocuje zintegrowaniem jego osobowoci. Po
prostu, cz³owiek staje siê dojrza³y emocjonalnie, psychicznie i moralnie.
Tak ukszta³towany cz³owiek, tj. zjednoczony z Bogiem, nie mo¿e nie oddzia-
³ywaæ na otoczenie. I tu siê ujawnia drugi wniosek. Im g³êbsza jest wiê cz³o-
wieka z Bogiem, tym ofiarniejsza bêdzie jego pos³uga na rzecz blinich i ich
miejsca egzystencji. To w³anie w komunii cz³owieka z Bogiem tkwi skutecz-
noæ niwelowania ludzkiej dysharmonii funkcjonalnej, bêd¹cej nastêpstwem
grzechu pierworodnego, a przejawiaj¹ca siê chocia¿by w takich formach wspó³-
41 Tam¿e, s. 57.
42 Tam¿e, s. 44.
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czesnych zniewoleñ, jak: pijañstwo, narkomania, rozwi¹z³oæ seksualna, kon-
sumpcjonizm, egoizm, nietolerancja, gardzenie innymi, wszelkie przejawy niewier-
noci i obojêtnoci religijnej. Inaczej mówi¹c, tylko cz³owiek g³êboko zjednoczo-
ny z Bogiem bêdzie w stanie skutecznie daæ odpór tym ludzkim nieprawociom
i wskazaæ w³aciw¹ drogê rozwoju.
SUMMARY
The focus of the article is on presenting the essence and values of communion spirituality
according to Cardinal S. Wyszyñski. Seen from the perspective of his teaching, the essence of this
spirituality consists in mans boundless trust in God. Its value unfolds in mans effective influence
on his environment, i.e. in his merciful sensitivity to the needs of his neighbors and in respecting
the milieu of their existence.
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